








immersed, but at a continental  level:  the  theoretical contest between dependency and
imperialism, and the political struggle between reformism and revolution. Recent issues on
Cuba have again drawn that tension into sharp focus, as the contradictions of post‐soviet
socialist  development  face  the  seductions  of  the  post‐Maoist  Chinese  road.  These






1,  no  pp.).  The  collective  has  consistently  applied  its  audacious  support  for  relative
unknowns or emerging scholars, alongside veterans, notably from Latin America: essential






















in  Chile  to  sense  the  vacuous, miserable,  financially‐enslaved  and  deeply‐traumatized
existence of the vast majority. Cuban health workers at a Santiago clinic are unanimous:
"Chile now has no soul" (author interview, 2012). The Chilean Left itself continues to dispute
the recent past, though more constructively now that "Berlusconi con Poncho" has starkly
reminded all that Pinochet is far from departed. The catalyst for this positive turn has been
the bold student mobilizations, less dependant on Left party politics than traditionally holds,
generating a new if not unique history. Somewhere between this Chile and that Cuba lies the
future of twenty‐first century socialism, a worthy theme for LAP’s future.
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